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ABSTRAKT
Njeriu ka synuar gjithmonë që punët të kryejë në mënyrë sa më racionale, përkatësisht të
arrijë rezultate më të larta, mundësisht me sa më pak mjete, kohë, energji, materiale, mundë
etj. Prandaj njerëzit mundohen të përdorin mjete, aparate, pajisje, makina etj, me të cilat e
lehtësojnë punën, dhe si rezultat përfundimtar produktin me vlerë të dhënë.....
Vlera e dhënë është cilësi materiale e produktit, me të cilën produkti i plotëson disa kërkesa
të njeriut. Kjo vlerë e produktit varet prej shumë faktorëve si: kimike, fizike, teknike,
biokimike dhe nga shumë veti të tjera.
Nga mënyra e jetesës bashkëkohore, gjithnjë e më dinamike, rriten edhe kërkesat e njerëzve
për produkte të reja e më të përkryera. Paralelisht me këtë rritet edhe prodhimtaria materiale,
kurse në tregun shfaqen gjithnjë e më shumë prodhime me kualitet dhe asortiment të
ndryshëm.
Që të prodhohet një produkt cilësor duhet pasur edhe mjete prodhuese bashkëkohore,
kapaciteti i cilit duhet të shfrytëzohet maksimalisht.
Në një ndërmarrje prodhuese bëhen aktivitete që janë në lidhshmëri direkte me
prodhimtarinë, por edhe aktivitete që në mënyrë indirekte janë në lidhje të ngushtë me
prodhimtarinë. Aktivitetet, që me prodhimtarinë janë të lidhura në mënyrë indirekte,
realizohen në disa sektorë të dhënë, shërbime, reparte që për detyrë primare kanë që me punën
e tyre të kontribuojnë që sistemi prodhimtarisë të punojë rregullisht dhe në kohën e duhur.
Kështu për shembull sektori komercial merret me furnizimin me lëndët e parë dhe shitjen e
prodhimeve, reparti për zhvillim ka për detyrë të projektojë prodhimi të ri etj.
Këtu përfshihet trajtimi teorik i procesit të prodhimit si një proces i cili përfshinë marrjen e
lëndës së parë,dhe pastaj kalimin nëpër faza të ndryshme për t’u bërë produkt konsumues.Pra,
gjithë ky proces është shpjeguar në këtë temë.
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1. HYRJE
Bujqësia ka evoluar drejt agrobiznesit dhe është bërë një sistem I gjerë dhe kompleks që
shtrihet përtej fermës, duke përfshirë gjithçka që ndihmon në sigurimin e ushqimeve të
konsumatorit. Agrobiznesi përfshin jo vetëm ato që prodhon toka, por dhe njerëzit e firmat
që sigurojnë inputet, përpunimin e autputit, prodhimin e produkteve ushqimore dhe
transportin e shitjen e këtyre produkteve tek konsumatorët.
Sistemi i agrobiznesit ka pësuar një transformim të shpejtë si përsa i përket industrive të reja
ashtu dhe gjerësisë dhe specializimit më të madh të operacioneve të fermës. Ky transformim
nuk ka qenë i menjëhershem, por ka erdhur ngadalë si një përgjigje ndaj një shumëllojshmërie
forcash. Duke njohur ecurinë e agrobiznesit është më e thjeshtë të kuptosh si operon ky sistem
sot dhe si do të ndryshojë në të ardhmen.
Nëse ne, në rolin e ndërmarrësit, duam të jemi të suksesshëm fillimisht duhet t’i dijmë
elementet bazë të këtij procesi, pra, të procesit të prodhimit.Aq sa është i lehtë ky process, po
aq është edhe i nderlikuar, sepse është i lidhur në mënyrë të atillë zinxhiror sa që, çdo defekt
në çdo hallkë të këtij procesi e demton apo e ndal të gjithë procesin.
Që të arrijmë sukses në menaxhim të prodhimit duhet të kemi njohuri rreth gjithë pjesëve që
e përbëjnë këtë proces, që nga burimet njerëzore, teknologjia, kapitali etj. Menaxhimi i gjithë
këtyre resurseve në total nënkupton edhe menaxhimin e prodhimit si proces dhe si aktivitet.
Menaxhimi në mënyrë korrekte i gjithë këtyre përbërësve rezulton doemos me një menaxhim
rentabël, menaxhim frytdhënës dhe profitabil.
Në këtë punim, gjithashtu, shqyrtohet përdorimi i të gjitha mekanizmave dhe i të gjitha
burimet, në atë mënyrë që lëndën e parë ta kthejmë në produkt apo shërbim, varësisht nga
lloji dhe natyra e ndërmarrjes.
Qëllimi i realizimit të prodhimit është që përmes ndërmarrësisë në fusha të ndryshme të
arrihet ofrimi i produkteve dhe i shërbimeve për konsumatorët dhe lehtësimi i jetesës së tyre.
Fundja, ndërmarrjet ekzistojnë për konsumatorët.
Gjithmonë, përderisa ekzistojnë konsumatorët dhe kërkesat e tyre, do të ekzistojnë edhe
ndërmarrjet dhe anasjelltas.
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Është e dukshme që përkufizimi mbi bujqësinë përfshin më tepër se sa vetëm prodhimi.
Fermerët mbështeten në industritë e inputeve për të siguruar produktet dhe shërbimet që u
nevojiten për të prodhuar artikujt bujqësorë.Ata gjithashtu mbështeten tek përpunuesit dhe
manifakturuesit e këtyre artikujve, si dhe tek shpërndarësit dhe shitësit me pakicë për të blerë
lëndët e para bujqësore, për t’i përpunuar dhe shpërndarë ato tek konsumatori final.Ky sistem
është pikërisht ai të cilit ne i referohemi si “agrobiznes”. Ai përfaqësohet si një sistem i
përbërë nga tre pjesë: sektori i inputeve bujqësore, sektori i prodhimit dhe sektori i përpunimit
e manifakturimit. Këto të treja janë pjesë të ndërlidhura të këtij sistemi në të cilin suksesi i
çdonjërës pjesë varet nga funksionimi i mirë i dy të tjerave (Beierlein, 2007).

.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.Termi agrobiznes
Agrobiznesi është puna e prodhimit bujqësor. Termi është shpikur në vitin 1957 nga
Goldberg dhe Davis. Ai përfshinë prodhimin kulturave bujqësore dhe blegtorale,
shpërndarjes, makineritë bujqësore, përpunimit, funizimit, si dhe të marketingut dhe të shitjes
me pakicë.
Në industrinë e bujqësisë ,”agrobiznesi" është përdorur thjesht si një degë e bujqësisë dhe
biznesit, duke iu referuar gamës së aktiviteteve dhe disiplinave të përfshira nga prodhimin e
ushqimit modern. Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-së vepron një seksion të
përkushtuar për zhvillimin e agrobiznesit i cili kërkon për të nxitur rritjen e industrisë së
ushqimit në vendet në zhvillim.Çdo element individual i prodhimit bujqësor dhe shpërndarjes
mund të përshkruhet si agrobiznes. Megjithatë, termi "agrobiznes" më shpesh thekson
"ndërvarësinë" e këtyre sektorëve të ndryshëm në kuadër të zinxhirit të prodhimit.
Termi agrobiznes përdoret negativisht, sinonim me bujqësi e korporatave. Si e tillë, ajo është
në kontrast shpesh me ferma të vogla familjare (Musabelliu,2003).

2.2 Rendesia e procesit të prodhimit
Procesi i prodhimit mundet ndryshe te quhet edhe sistem i prodhimit. Ashtu si fjala sistem
do të thotë tërësi apo lidhje e mjeteve, ashtu edhe procesi i prodhimit është i lidhur nga mjete
dhe elemente të ndryshme.
Qëllimi i planit të prodhimit është të identifikojë dhe të saktësojë mënyrat e prodhimit dhe
ofrimit të shërbimeve. Duhet identifikuar të gjitha shpenzimet e lidhura me lëndën e parë dhe
me fuqinë punëtore. Gjithashtu, edhe produktin final që u ofrohet konsumatorëve. Plani i
prodhimit sqaron saktësisht se si shndërrohet lënda e parë në prodhim të finalizuar.
Prodhimi është një proces i shndërrimit të lëndës së parë në produkt final, të përdorshëm e
konsumues. Me rastin e planifikimit të biznesit, është me rëndësi që të merret parasysh
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procesi i prodhimit, qoftë nëse ai është njësi gjithpërfshirëse dhe pastaj individualizohet,
qoftë nëse ai grupizohet dhe pastaj është i vazhdueshëm.
Për të ruajtur e mbajtur pozicionin konkurues në treg , kompania duhet të ketë një plan
afatgjatë.Plani afatgjat i biznesit quhet strategji e biznesit.
Qe nje kompani te avancoj strategjia e biznesit duhet te mbeshtetet nga secili nga funksionet
individuale te biznesit: Operacionet, Financa dhe Marketingu (Ramaj, 2013).
Arritja e objektivave është e lidhur me kënaqjen e konsumatorëve në këto aspekte kryesore:
- Çmimi -është sasia e pagesës apo kompensimit që njëra palë i jep palës tjetër në këmbim
të një të mire apo shërbimi.Çmimi paraqet sasine e mallit në treg.
- Cilësi - cilësia e shërbimeve/produkteve është një objektiv I dëshiruar I kompanisë dhe një
shtysë për rritjen e performancës.
- Livrim në kohë - Lëvrim është përgatitja bujqësore e tokës me trazim mekanik të llojeve
të ndryshme, të tilla si gërmimi, nxitje, dhe përmbysja, etj.
- Asistencë teknike efektive pas shitjes -Një shitje është hapi i parë për të rritur shitjet e
tuaja, jo e fundit.Shërbimi i mirë pas shitjes i tregoni klientëve tuaj që ju doni të ndërtoni një
marrëdhënie afatgjatë me ta, ta fitoni besnikërinë e tyre.
Shumë biznese të suksesshme kanë përdorur strategji të shërbimit pas shitjes për të
konsoliduar shitjet, të ndërtojë marrëdhënie të konsumatorëve dhe të rriten fitimet e tyre.
Duke ju siguruar shërbime të mira pas shitjes i bënë klientët tuaj të vijnë tek ju dhe i inkurajon
ata për t'iu rekomandojnë biznesin tuaj tek të tjerët.Shërbimi pas shitjes përfshin atë që ju
bëni në pikën e shitjes, duke përfshirë shërbimin tuaj ndaj konsumatorit dhe tekikën e shitjes.
Ajo gjithashtu përfshinë kontaktet e më vonshme dhe në mënyrë efektive trajtimin e
ankesave).Funksioni i prodhimit mund të konsiderohet si më kryesori.Për të plotësuar
funksionin e prodhimit, ndërmarrja duhet të shfrytëzojë të gjitha burimet njerëzore dhe
materiale si dhe mjetet që ka në dispozicion.Sistemi i prodhimit është proces i transformimit,
në përputhje me proceset e hartuara të përpunimit, të lëndëve të para dhe të komponentëve
tjerë në produkte, të cilat kanë vlerë në treg. Në këtë kuadër, përveç tjerash, sistemi i
prodhimit ka për detyrë që të planifikojë dhe të realizojë procesin e transformimit të lëndëve
të para, gjysmëfabrikateve apo përbërësve si dhe fluksin fizik (logjistik) të tyre, sipas
karakteristikave që ka ndërmarrja përpunuese. Programimi i operacioneve të transformimit
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si dhe drejtimi dhe realizimi i tyre mbi një bazë tekniko-ekonomike, në sasinë dhe kohën e
duhur, shpreh në mënyrë koncize kuptimin e menaxhimit të prodhimit.Në ndërmarrjet
industriale zakonisht takohen dy forma të menaxhimit të prodhimit:
-

Menaxhimi sipas nevojës, dhe

-

Menaxhimi sipas parashikimit.

-Menaxhimi sipas nevojës (porosisë): do të thotë që duhet të programohet çdo operacion i
prodhimit ose fluksit fizik të materialeve në bazë të sigurisë së prodhimit pauses të
gjysmëfabrikateve ose produkteve përfundimtare. Në këtë rast bëhet fjalë për prodhimin e
realizuar sipas porosisë së klientit.
-Menaxhimi i prodhimit sipas parashikimit: do të thotë që duhet të programohet çdo
operacion i prodhimit, ose fluksit fizik të materialeve në bazë të parashikimit të përdorimit
pauses. Në këtë rast bëhet fjalë për prodhimin në seri, i cili zakonisht i referohet tregut në
përgjithësi.
Sipas shtrirjes së horizontit kohor, parashikimet ndahen në:
-

Parashikime në kufij shumë të shkurtër (deri në 3 muaj);

-

Parashikime në kufij të shkurtër (3 muaj deri në 1 vjet);

-

Parashikimet në kufij mesatar (1-2vjet);

-

Parashikimet në kufij të gjatë (2-5vjet).

Llojet e ndryshme të parashikimeve të mësiparme kanë të bëjnë me aspkete të ndryshme
menaxheriale si: me programim operativ të sasisë që do të prodhohet, planet operative
mujore, planet tremujore, planet vjetore, pastaj planet me investimet e vogla apo të mëdha
(strategjike) etj.
Funksioni i operacioneve është aktiviteti i transformimit të burimeve në mallra dhe shërbime.
Dallohen katër funksione kryesore:
- Funksioni i operacioneve -Menaxhimi i operacioneve përfaqson atë funksion të biznesit që
planifikon, organizon, drejton dhe kontrollon burimet që nevoiten për të prodhuar produkte
dhe shërbimet e kompanisë (Ramaj, 2013).
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- Funksioni i marketingut -Funksioni I marketingut është që t’i ndihmoj ndërmarrjes që t’I
njoh mirë nevojat e konsumatorit për të zhvilluar produktet a sherbime që do të pëlqehen nga
konsumatorët (Reshidi, 2008).
- Funksioni financave dhe kontabilitetit - Të parashikojë përfitimet dhe të shfrytëzojë fondet
për maksimizimin e vlerës së firmës. Apo, të merr vendim lidhur me alternativat e burimeve
dhe shfrytëzimin e fondeve (Reshidi, 2008).
- Funksioni i zhvillimit të mallrave dhe shërbimeve
Si dhe tri funksione mbështetëse:
- Funksioni i burimeve njerëzore;
- Funksioni i blerjes;
- Funksioni tekniko-inxhinierik.
Një sistem prodhues kryhen këto procese:
•

Proceset teknologjike

•

Përgatitja e dokumentacionit

•

Kontrollime teknike

•

Transporti i brendshëm

•

Mirëmbajtja e mjeteve punuese

•

Furnizimi me mjetet e punës

•

Deponimi i prodhimeve etj.

2.3. Aktivitetet e menaxhimit të operacioneve
Manaxhimi i operacioneve eshte aktiviteti i manaxhimit te burimeve te cilat jane te destinuara
per prodhimin dhe shperndarjen e produkteve dhe sherbimeve. Është një nga funksionet
kryesore të çdo biznesi.Merret me manaxhimin e proceseve. Dhe të gjitha proceset kanë
klientë dhe furnizues te brendshëm. Por të gjitha funksionet e manaxhimit, manaxhojnë
procese. Prandaj menaxhimi i operacioneve ka rëndesi për të gjithë menaxherët (Ramaj,
2013).
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Funksionimi i një ndërmarrjeje nuk mund të paramendohet pa mjetet e punës. Te çdo
ndërmarrje prodhuese ka mjete –pajisje me cilët realizohet procesi i krijimit të produkteve.
Këtu marrin pjesë të gjitha makinat, aparatet, instrumentet, veglat, mjetet e transportit, etj pa
të cilat nuk mund të zhvillohen proceset.
Mjetet e prodhimit mund të jenë:
•

Teknologjike

•

Energjetike

•

Deponuese

Përveç funksioneve të menaxhimit, menaxherët e operacioneve kryejnë edhe shumë
aktivitete të tjera. Aktivitetet e menaxhimit të operacioneve mund të organizohen në tri
kategori të aktiviteteve:
•

Planifikimi për të ardhmen:

-Menaxhimi i cilësisë totale;
-Parashikimi dhe përmirësimi i teknologjisë;
-Integrimi ndërkombëtar i menaxhimit të operacioneve.
-Planifikimi dhe kontrolli i operacioneve:
-Planifikimi i produktit;
-Menaxhimi i materialeve;
-Menaxhimin e inventarit.
•

Përmirësimi i produkteve dhe i sistemeve:

Karakteristikat e një produkti janë: produkti mund të rishitet, mund të mbetet rezerv, disa
aspekte të cilësisë janë të matshme, shitja është e dallueshme nga shërbimi, produkti është i
transportueshëm, vendodhja e njësisë prodhuese është e rëndësishme për koston,
automatizimi është i thjeshtë, të ardhurat gjenerohen kryesisht nga produktet, etj.
Objektivat e performancës së sistemit të operacioneve përfshijnë:
-

Objektivi i cilësisë: kjo cilësi ul kostot dhe rrit besueshmërinë.

-

Objektivi i shpejtësisë: shpejtësia brenda operacioneve ul inventaret dhe rreziqet.

-

Objektivi i besueshmërisë: besueshmëria brenda operacioneve kursen kohën, paratë
dhe prodhon stabilitet.
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-

Fleksibiliteti: fleksibiliteti i prodhimit/shërbimit, fleksibiliteti miks, fleksibiliteti i
volumit, fleksibiliteti i shpërndarjes.

-

Objektivi i kostos: operacioni duhet të shpenzojë paratë e tij në kostot e stafit, kostot
fasilitive, ato të teknologjisë dhe pajisjeve, kostot e materialeve.

Menaxhimi i operacioneve është i rëndësishëm sepse:
-Ai mund të reduktojë koston e prodhimit të produkteve dhe të shërbimeve për të qenë
efiqent;
-Mund të rrisë të ardhurat duke rritur kënaqjen e klientit nëpërmjet cilësisë së mallit dhe të
shërbimit;
-Mund të reduktojë sasinë e investimeve duke rritur kapacitetin e operacioneve duke qenë
inovatorë në përdorimin e burimeve ekonomike;
-Mund të siguroj bazat për përmirsimin në të ardhmen nëpërmjet ndërtimit të një baze solide
aftësish dhe njohurish për operacionet brenda biznesit.

2.4. Projektimi i procesit të prodhimit
Sektori i prodhimit është i lidhur ngushtë me Inxhinierinë dhe dizajnin industrial.
Projektimi I mirë kënaq klientët, kalon në tregun e tij qëllimin e produktit dhe të shërbimit
dhe sjell të ardhurat financiare për biznesin. Objektivi I projektimit është që ti kënaq klientët
duke permbushur nevojat dhe parashikimet e tyre. Të gjitha produktet/shërbimet mund të
konsiderohen se kane tre aspekte: Konceptin (kuptimi I përmbajtjes, përdorimit, vlerës së
shërbimit apo produktit) .Paketa (e komponentit të produktit /shërbimit që siguron ato
përfitime të përcaktuara tek koncepti, Procesi (përcakton mënyrën sipas së cilës
produkti/shërbimi do të krijohet dhe shpërndahet) (Ramaj, 2013).

Të gjitha operacionet mund të modelohen si input-procese transformimi-output. Të gjithë
operacionet kanë inpute të burimeve transformuese, që zakonisht ndahen në "objekte" dhe
"staf", dhe burime te transformuara, te cilat janë perzierje midis materialeve, informacionit
dhe konsumatorëve.Vetëm disa operacione prodhojnë vetëm produkte ose vetëm sherbime.
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Shumë prej tyre prodhojnë një perzierje midis mallrave të prekshme ose produktet dhe
shërbimet më pak te prekshme.Të gjitha operacionet janë pjesë e nje rrjeti të madh të
furnizimit i cili, përmes kontributeve individuale të çdo operacioni, plotëson të gjitha
kërkesat e konsumatorit përfundimtar.Të gjitha operacionet përbëhen nga procese që
formojnë një rrjet të brendeshëm konsumator-furnizuesit brenda operacionit.
Krijimi I produkteve/sherbimeve është një proces që përputhet me skemën;

INPUT---Transformim---OUTPUT

Inputet janë: burimet njerëzore, infrastruktura dhe makineria, materialet, teknologjia dhe
informacioni.Ndërsa outputet janë mallrat dhe shërbimet.
Vendimet në lidhje me projektimin, apo riprojektimin e procesit duhet të merren atëherë kur:
a. Ofrohet një produkt ose shërbim i ri;
b. Prioritetet e konkurencës kanë ndryshuar;
c. Volumi i kërkesës për një produkt, apo shërbim është në ndryshim e sipër;
d. Performanca aktuale është e pakënaqshme;
e. Teknologjia e re që avancon konkurencën;
f. Kostoja dhe leverdishmëria e përdorimit të inputeve ka ndryshuar.

Tipat e procesit të prodhimit - Është e kuptueshme se për vet larminë e degëve të ndryshme
të industrisë, të teknologjive të prodhimit që ato përdorin, si dhe të volumeve e llojshmërisë
së produkteve që ato nxjerrin, në kushtet e ekonomisë së tregut ekzistojnë tipa të ndryshëm
të prodhimit, të cilat grupohen në pesë tipe:
-Procesi sipas projektit -Këtu përfshihet, zakonisht, një produkt i njëllojtë sh.b ndërtimi i
anijeve të mëdha, ndërtesave të larta për zyre etj. Në një tip të tillë procesi ka vetëm kostot
fikse.
-Procesi në seri të vogla e me porosi- Ky proces I prodhimit nuk prodhon sasi të mëdha të
produkteve të njëjta, ose të ngjajshme, por është i dominuar nga një numër i madh i
produkteve të ndryshme të prodhuara në volume të vogla.
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-Procesi i prodhimit me parti -Kemi proces të prodhimit me parti, kur disa produkte të një
lloji hidhen njëherësh në procesin e prodhimit. Kjo metodë e organizimit të prodhimit e
ngushton fleksibilitetin e procesit të punës që kryen firma, rritë shkallën e specializimit të
punëtorëve, ul koston për njësi produkti.Si shembuj të këtij prodhimi kemi: shtëpitë e botimit
të librave, prodhimet farmaceutike, fabrikat e prodhimit të shisheve për ambalazhim të
produkteve të ndryshme, etj.
-Prodhimi masiv- Ky lloj prodhimi prodhon një numër të madh të një produkti të vetëm. Në
prodhimin masiv ekziston një varietet tepër i vogël produktesh, por në sasi të mëdha. Proceset
e prodhimit masiv mbështeten në një kërkesë të lartë dhe të qëndrueshme për një
produkt.Këtu mund të përdorim makina të specializuara për të prodhuar një produkt specifik.
Kostoja për njësi produkti për këto procese është e ulët, si shembull mund të përmendin firmat
që prodhojnë automobile, pijevet freskuese, si ato të Coca-Colës, Pepsit, etj.
-Procesi me fluks të vazhdueshëm-Këto procese përdoren kur kemi volume të mëdha për një
produkt ose për grupe të vogla produktesh të ngjashme, si në rastet e prodhimeve kimike.
Këtu përdoret sistemi i makinerive zinxhir, procese të cilat janë të automatizuara. Këto
volume të mëdha të prodhimit çojnë në kosto të ulëta për njësi prodhimi. Shembull mund të
përmendim ndërmarrjet kimike, ato ushqimore, të përpunimit të naftës, birrës, të letrës, etj.

2.5. Projektimi i sistemit të punës dhe matja e punës
Projektimi I punës: ka të bëjë me specifikimin e përmbajtjes së punës, të aftësive të
punonjësve dhe të nevojave për trajtim dhe përmisim të punës.Projektimi tradicional i punës
ka filluar në qindvjeçarin e fundit kur u dhanë idetë për metodat siç janë:
- Drejtimi shkencor i punës (me anë të eksperimenteve dhe analizave të kujdesshme,
drejtuesit mund të studiojnë punën e tyre në mënyrë shkencore për të gjetur rrugën më
ekonomike për të kapërcyer një vështirësi të caktuar. Drejtuesi duhet të zgjedhë punonjësit
dhe t’i trajnojë ata me metodat e reja dhe pastaj t’i vendos në punë)
- Masa e specializimit të punës (Kjo ka të bëjë me masën se sa duhet lejuar zbërthimi i
proceseve të punës në operacione të thjeshta.Niveli i lartë i specializimit ul kufijtë e
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vështirësisë së realizimit, rritë efiçencën inxhinierike, sociologjike dhe atë ekonomike, si dhe
rritë numrin e përsëritjeve të së njëjtës punë nga punëtori).
- Konsideracionet mbi sjelljen (Njerëzit punojnë për disa arsye: nevojat ekonomike,
shoqërore dhe individuale ndikojnë që njerëzit të punojnë dhe të përmirësojnë punën e tyre.
Analizat nga njerëzit profesionistë kanë rezultuar si jo të mira për përsëritjen e punës nga ana
e punëtorit, sepse vie deri tek monotonia, shkalla e dobët e punës, shtimi i sëmundjeve
profesionale. Disa rrugëdalje për këtë problem mund të jenë edhe: zmadhimi i punës,
ndryshimi i punës dhe pasurimi i saj).
-Organizimi i punës në skuadra (Në shumë raste skuadrat e punës janë formuar për të arritur
fitime nga zmadhimi, ndryshimi dhe pasurimi i punës. Puna me skuadra sjell një komunikim
më të mirë dhe rritje të zotësisë.Disa forma të organizimit të punës me skuadra janë: skuadrat
e zgjidhjes së problemeve, skuadrat e një qëllimi special, skuadrat e vetëdrejtimit).
- Matja e punes: ka te beje me sistemin e vlersimit te kohes se nevojshme per te realizuar
punen duke marrë shkallen e veshtersis se punes,te kualifikimit dhe efektit te saj. Puna
standarde - është koha që harxhon një punëtor i trajnuar për të përmirësuar një punë me një
vështirësi. Standardet e punës janë më të vështira për t’u zhvilluar, sepse jo gjithë punëtorët
kanë aftësi të njejta.
Mënyrat më të përdorshme për hartimin e standardit të punës janë:
•

Duke i motivuar punëtorët,

•

Duke krahasuar projektime alternative të punës,

•

Skedulimi,

•

Planifikimi i kapacitetit,

•

Vlerësimi i çmimit dhe kostos,

•

Vlerësimi i performacës.

Metodat më të përdorura të matjes së punës sot janë:
1. Metoda e studimit të kohës së punës;
2. Metoda e informacionit për standardin elementar;
3. Metoda e informacionit të paravendosur, dhe
4. Metoda e modelimit të punës.
Nga këto metoda më e përdorura është metoda e studimit të kohës së punës.
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2.6. Teknologjia në ndërrmarjet agroindustriale
Me termin mjete teknologjike kuptohen linjat teknologjike, pajisjet dhe instalimet, makinat,
veglat dhe mjetet ndihmëse. Lloji i pajisjeve teknologjike varet prej llojit që prodhohet, prej
repartit për cilin është destinuar, nga karakteristikat themelore të prodhimit etj.
Të gjitha llojet e operacioneve përdorin teknologjinë e procesit. Pavarsisht, nëse teknologjia
e procesit është një proces i vogël, ose është një fabrikë komplekse shumë e automatizuar
dhe e sofistikuar, operacionet duhet të bëjnë zgjedhjen e teknologjisë.Të gjithë menaxherët e
operacioneve duhet të kuptojnë se teknologjia sjell avantazhe por edhe probleme.Teknologjia
mund të përmirsojë efektivitetin e operacionit, menaxherët duhet ta bëjnë zgjedhjen e
teknologjisë, monitorojnë performancën e saj, përmirsojnë ose zëvendësojnë atë kur është e
nevojshme.
Teknologji të procesit- janë makinat, pajisjet dhe mjetet që ndihmojnë operacionet të
transformojnë materialet, informacionin dhe t’ju shërbejnë konsumatorëve.Aparatet faks,
kompjuterët, telefonat celularë, robotët, makinat korrëse, avionët, instrumentet metal-prerës,
pajisjet për larjen e makinave, etj. Janë, që të gjithë, shembuj të teknologjisë së procesit.
Një faktor që ndikon në këtë është faza e ciklit të jetës, në të cilën ndodhet produkti/shërbimi,
pra maturimi i tij.
Teknologjia e përpunimit të materialeve- në shumë industri janë futur teknika të reja të
dhënies së formave, prerjes, dredhjes, përkuljes së materialeve, duke përdorur instrumenta
prerës më të fortë, me anë të gërryerjes dhe rrezeve laser.
Qendrat e përpunimit me kontroll numerik-pjesa më e madhe e makinave metalprerëse me
kontroll numerik nuk bënin ndonjë gjë më shumë se makinat tradicionale që ato zëvendësuan,
por ato bënin punën më mirë, ose më lirë, ose të dyja së bashku.
Robotika-lëvizjet e robotëve kontrollohen në mënyrë të ngjashme me ato të makinave me
kontroll numerik, por shumica e robotëve kanë shumë shkallë lirie. Nga këndvështrimi i
zbatimit, robotët mund të jenë:
Roboti lëvizës-transportues-në këtë rast roboti zhvendos pjesën, p.sh ngarkim-shkarkim i
pjesëve që përpunohen, presim, dredhje me injektim, kalitjen, provën etj.
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Roboti përpunues-shtrëngon, mban instrumentin në lloje të ndryshme të operacioneve,
bashkim materialesh, përpunim sipërfaqesh, etj.
Roboti montues-përdoret në montimin e pjesëve në komponentë dhe produkte të gatshme.
Në këto detyra shfrytëzohet aftësia e robotëve për të kryer punë të përditshme, monotone, e
nganjëherë edhe të rënda/rrezikshme për periudha të gjata pa variacion dhe ankesa.
Sistemet fleksibël të prodhimit-një sistem fleksibël i prodhimit përfshin më shumë sesa një
teknologji. Ai integron teknologjitë e veçanta në një system, i cili ka aftësinë të jap më tepër
se vet shuma e pjesëve të saj. Në fakt një sistem fleksibël është i aftë të prodhojë një
pjesë/komponentë nga fillimi deri në fund.

2.7. Menaxhimi i cilësisë
Sot, përgjegjësia kryesore e menaxhimit të biznesit është që ai të prodhojë produkte dhe
shërbime sa më cilësore.Puna e menaxherëve të operacioneve duhet të përqendrohet në
prodhim me cilësi të lartë. Cilësia përfshinë vetitë dhe karakteristikat të një produkti apo
shërbimi për të kënaqur kërkesat e konsumatorëve.Këndvështrimi i prodhuesve për cilësinëMenaxherët hartojnë standarde të cilësisë e produktet/shërbimet e tyre dhe masin cilësinë e
realizuar dhe sa u pershtatet këtyre standardeve.. Produktet e prodhuara të cilat nuk janë sipas
standardeve të cilësisë mund të riparohen apo të hidhen.Këndëvështrimi i konsumatorit për
cilësinë-Klientët e përcaktojnë si vlerë, se sa ata do të paguajnë për një produkt, ose shërbim
duke pranuar një çmim të kënaqshëm. Për të vlerësuar vlerën, ose fitimin nga përdorimi,
konsumatori mund të konsiderojë aspekte të cilësisë.
Kontrolli total i cilësisë - KTC-ja i referohet metodave të menaxhimit të përdorura për të
rritur cilësinë dhe produktivitetin në organizatat e biznesit. KTC-ja është vetëm një nga
shumë shkurtesave të përdorura për etiketimin sistemet e menaxhimit që të përqëndrohet në
cilësi. Akronimet tjera përfshijnë PVC (përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë), KCS
(kontrollit të cilësisë statistikore),FCV (funksioni i cilësisë vendosjen), KPC (kontrollit të
përgjithshëm të cilësisë), etj Ashtu si shumë prej këtyre sistemeve të tjera, KTC siguron një
kornizë për zbatimin e nismave efektive të cilësisë dhe produktivitetit që mund të rrisë
rentabilitetin dhe konkurrencën eorganizatave (Qefalia,2010).
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Në mënyrën tradicionale përgjegjësia për kontrollin i përket një sektori të veçantë të KTC-së
dhe zbatohet nga personeli i prodhimit.Që të funksionojë me rezultat një sistem i KTC-së, që
mbulon të gjitha fazat e përpunimit të një produkti, numri i atyre që kontrollojnë duhet të jetë
i barabartë me numrin e atyre që prodhojnë produktin.Kështu që çdo punonjës bëhet
përgjegjës për cilësinë, në stadin e formimit të cilësisë së produktit, në prodhim (Qefalia,
2010).
Avantazhet që siguron ky organizim janë:
•

Mundësia e kontrollit të cilësisë në të gjitha fazat e përpunimit të një produkti;

•

Mundësia e diagnostifikimit në kohë të problemeve konkrete të cilësisë dhe burimeve
të tyre.

Parimet bazë të KTC-së janë:
1. Kontrolli i procesit të prodhimit;
2. Transparencë në cilësi;
3. Këmbëngulje në përshtatje me parashikimet teknike;
4. Mundësia e punonjësve që të ndërpresin vijën e procesit të prodhimit;
5. Rregullimi i defekteve nga vetë punonjësit;
6. 100% kontrolli i prodhimit;
7. Studime specifike për përmirsim të vazhdueshëm të cilësisë.
Për 7(shtatë) pikat e lartëpërmendura përshkrimin për secilën pikë e gjeni më poshtë.
-Kontrolli i procesit të prodhimit: bën kontrollin e çdo përpunimi në çdo fazë të realizimit të
saj.
-Transparencë në cilësi: kontrollon cilësinë me anën e tabelave të ndriçuara, ose me kurba
kontrolli në çdo vend pune, ose sektor prodhimi, që informojnë punonjësit, vizitorët, etj.
-Këmbëngulja e menaxhimit për përshtatjen me parashikimet teknike: duhet t’i japin
përparësi më shumë cilësisë se sa ritmit të prodhimit.
-Mundësi që punonjësi të ndërpresë vijën e prodhimit: në disa ndërmarrje I jepnin shpesh
përparësi më e madhe ritmit të prodhimit, se sa vet cilësisë së produkteve.Por fillimisht vjen
cilësia, e pastaj ritmi i prodhimit. Për këtë arsye çdo punonjës në prodhim ka të drejtë të
ndërpresë funksionimin e linjës së prodhimit (Qefalia, 2010).
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-Rregullimi i defekteve nga vetë punonjësit: në disa ndërmarrje përgjegjësia për riparimin e
defekteve i përket vetë punonjësit të prodhimit. Në këtë mënyrë punonjësi në vendin e punës,
aty ku krijohen defektet, është i detyruar të kujdeset edhe për parandalimin e tyre.
-100% kontrolli i prodhimit: Metoda më tradicionale është kontrolli me zgjedhje në produktin
përfundimtar. Kjo metodë ka anën negative, për faktin se nuk është e plotë:
Së pari, lihet pa u kontrolluar një numër i konsiderueshëm produktesh.
Së dyti, kontrolli realizohet në fund, pasi që është prodhuar një kontigjent i konsiderueshëm
produktesh. Ndreqja e defekteve do të ishte e vështirë, dhe do të rritej kostoja e cilësisë.
Së treti, ky kontroll lejon përdorimin e planeve me zgjidhje të mostrave, mostra të cilat mirren
1 nga 100 produktet e prodhuara.Për këtë arsye, ndërmarrjet kanë përkrahur parimin “100%
kontroll në të gjitha produktet përfundimtare”. Në këtë mënyrë evitohen dobësitë e
përmendura më lartë.
-Studime specifike për përmirësimin e cilësisë- pasi që të vendoset përgjegjësia për kontrollin
e cilësisë tek punonjësit e prodhimit, sektori i KC-së merr përsipër detyra plotësuese për të
rritur rolin e tij në sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë. Pra, ky sektor merr rol të ri,
përgjegjësi të reja si:
a) Kontrolli i produkteve përfundimtare në një numër të madh 100% produktesh.
b) Kontrolli i kufizuar i furnizimeve me lëndë të para dhe materiale sjell nevojën që të bëhen
përpjekje për të kaluar përgjegjësinë e kontrollit të cilësisë tek furnitorët’
c) Ndjekje të mënyrës së zbatimit të proceseve të kontrollit në njësitë prodhuese, në çdo vend
pune.
d) Dhënie e ndihmës me personel dhe mjete teknike për zbatimin e studimeve specifike që
kanë për qëllim përmirësimin e cilësisë etj.
Tri fushat kryesore të studimit të cilësisë janë: Planifikimi, Kontrollimi dhe Përmirësimi i
cilësisë.
- Planifikimi vendos specifikime më të arritura dhe besuëshmëri të lartë të produktit dhe të
shërbimit që në projektim, lidh projektimin me kapacitetin e procesit të prodhimit për të
arritur karakteristikat cilësore të kërkuara (Qefalia, 2010).
- Kontrolli cilësor krahason produktet dhe shërbimet me standardet dhe aktet tjera për t’u
korrigjuar mospërputhjet (Qefalia, 2010).
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- Përmirësimi i cilësisë përshkruhet si nevojë e domosdoshme, e cila duhet bërë forcë zakoni
përmirësimi i vazhdueshëm. Gjatë përmirësimit zgjidhet një hapësirë me problemet kronike
të cilësisë, binden njerëzit për domosdoshmërinë e përmirësimit, përcaktohen disa
alternativa, analizohen ato dhe zgjidhet alternative më e mire, dhe së fundmi këmbëngulet
për realizimin në praktikë (Qefalia, 2010).

2.8. Llojet e rezervave
Arsyet e shumta për një balancim ndërmjet sasisë së furnizimit dhe kërkesës në momente të
ndryshme për çdo operacion në lloje të ndryshme të rezervës.
Ekzistojnë katër lloje rezervash:
1. Rezerva e sigurise;
2. Rezerva periodike;
3. Rezervat e parashikuara;
4. Rezerva në tranzit.
Rezerva e sigurise - Qëllimi i kësaj rezerve është të kompensojë pasiguritë që ndodhin në
furnizim dhe kërkesë. Shembull një operacion i shitjes me pakicë nuk mundet kurrë të
parashikojë kërkesën në mënyrë perfekte edhe pse mund të ketë ide të mira për nivelin e
mundshëm të kërkesës. Ai duhet të porosisë mallra nga furnitorët në mënyra që gjithmonë të
ketë një sasi të caktuar të shumicës së artikujve reserve. Ky nivel në minimum i rezervës
duhet për të përballuar mundësinë që kërkesa mund të jetë më e madhe se ajo e parashikuar
gjatë kohës që kërkohet për të shpërndarë mallrat. Kjo përbën rezervën e sigurisë.
Rezervat peridoke - Rezerva periodike ndodh për shkak se një ose më tepër faza të operacionit
nuk mund të furnizojë të gjithë artikujt që prodhohen njëkohësisht. P.sh. supozojmë se një
furrë bën tre lloj bukësh, ku secila është njëlloj e njohur për klientët. Për shkak të natyrës së
procesit të përzierjes dhe të pjekjes, vetëm të një lloj buke mund të prodhohet në një kohë.
Partitë duhet të jenë mjaft të mëdha për të kënaqur kërkesën për çdo lloj buke ndërmjet kohës
kur çdo parti është gati për shitje. Kështu, edhe kur kërkesa është e qëndrueshme dhe e
parashikueshme, gjithmonë do të ketë rezervë për të kompenzuar furnizimin jo të rregullt për
çdo lloj buke.
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Rezerva e parashikuar - Kjo rezervë përdoret për të kompenzuar ndryshimet në kohën
ndërmjet furnizimit dhe kërkesës. Kjo rezervë prodhohet, jo vetëm kur ajo nevojitet por gjatë
gjithë kohës duke i paraprirë kërkesës dhe duke u vendosur në ruajtje, derisa ajo të nevojitet.
Rezerva e parashikuar përdoret më shpesh kur luhatjet me kërkesë janë të konsiderueshme,
por relativisht të parashikueshme. Ajo mundet, gjithashtu, të përdoret kur variacionet në
furnizim janë të konsiderueshme.
Rezervat në transit -Kjo lloj rezerve ekziston për shkak se materiali nuk mund të
transportohet menjëherë ndërmjet momentit të furnizimit dhe atij të kërkesës. Nëse një dyqan
i shitjes me pakicë porosit një ngarkesë malli nga një prej furnitorëve të saj, furnitori duhet
të alokojë stokun për dyqanin e shitjes me pakicë në magazinën e tij, ta paketojë atë, ta
ngarkojë atë në makinë, ta transportojë atë në destinacion dhe t’a shkarkojë atë në rezervën
e shitësit më pakicë. Nga koha që kjo rezervë alokohet (pra, nuk është disponsabël për ndonjë
klient tjetër) deri në kohën që ajo bëhet disponsibël për dyqanin e shitjes me pakicë thuhet se
do të kemi rezervë në tranzit.

2.8.1. Menaxhimi i rezervave
Rezervat shërbejnë për disa funksione që rrisin fleksibilitetin e operacioneve të firmës. Katër
funksionet e rezervës janë:
1. Për të rritur efiçencën e operacionit;
2. Për t’i dhënë një përgjigje të shpejtë klientit;
3. Për të dhënë siguri kundrejt pasigurive normale të biznesit;
4. Për të përfituar nga mundësitë për çmimet jo të zakonshme.

1. Efiçenca ekonomike. Rezervat mund të përmirësojnë efiçencën e operacionit në disa
mënyra:
-Duke shpërndarë koston fikse të blerjes apo të përgatitjes’
- Për të ndarë prodhimin,
- Për të niveluar dhe stabilizuar prodhimin.
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2. Përgjigje e shpejtë për klientin- Duke mbajtur rezerva të produktit përfundimtar, kompania
mund t’i përgjigjet menjëherë kërkesave së klientit duke mos iu dashur për të prodhuar
produkte apo për t’i blerë ato nga një furnitor tjetër.Në fakt, disa kompani mbajnë rezerva në
magazinë në mënyrë që ato të mund t’i shpërndajë produktet tek klientët më shpejtë se sa ato
t’i transportojnë nga vendi i prodhimit.Rezervat në lëndë të para dhe prodhim në proces,
mund të përdoren gjithashtu për të shkurtuar kohën e përgjegjes për klientët.
3. Reduktimin e rrezikut dhe rritjen e sigurisë- Pasiguritë në sistemin e furnizimit, rezervat
në lëndë të parë mund të mbrojnë kompaninë kundrejt vonesës së rezervës duke lejuar
funksionimin e procesit të prodhimit derisa rezerva të riplotësohet.
- Veçimin e fazave të prodhimit - sikurse u përmend më parë të rezervat e produkteve gjysëm
të përfunduara, lejojnë firmat që të veçojnë fazat e prodhimit. Kjo vetëm lejon që të
vazhdohet prodhimi i fazave të tjera ndërkohë që një fazë mund të ndaloj nga ndryshimi i
produktit, ose mirëmbajtja e planifikuar, por gjithashtu mbron nga ndalimet e pa planifikuara
si prishjet e makinës ose mungesat e punëtorëve.
- Ngritjet e paparashikuara në kërkesë; rezervat në produkt përfundimtar mund të plotësojnë
ngritjet e paparashikuara në kërkesë. Rezervat, gjithashtu e vendosin kompaninë në një
pozicion më të mirë konkurues, duke e lejuar atë që të furnizojë klientët e rinj shpejt kur
konkurentët nuk kanë rezervë.
4. Mbrojtja ndaj ngjarjeve jo të zakonshme- Rezervat shpeshherë mbahen për t’u mbrojtur
nga ngjarjet jo të zakonshme, ose për të përfituar nga mundësitë e pazakonshme. Shembull,
në rast të ndonjë greve në kompani, ajo mund të rrisë përkohësisht rezervat e saj në mënyrë
që të ketë furnizime të mjaftueshme. Ose një kompani që parashikon rritjen e çmimit të
lëndëve të para në një të ardhme të afërt mund të blejë sasira të mëdha lëndësh të para me një
kosto më të ulët për t’ju shmangur rritjes së çmimit.
2.9. Menaxhimi i rrezikut
Risku përkufizohet si mundësia për të humbur. Risku është mundësia që rrjedha aktuale e
parasë (kthimi) do të ndryshojë nga rrjedha e planifikuar. Aktivitetet më riskante janë ato me
mundësi më të mëdha për të humbur. Mungesa e sigurisë është e lidhur pikërisht me
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konceptin e riskut. Pra risku lidhet me pasigurinë e kthimit të mjeteve të kursyera apo të
mjeteve të tjera të investuara (Govori 2010).
Identifikimi i riskut të aktivitetit sipas kategorive:
-Risku sistematik është risku që buron nga faktorët e përgjithshëm me efekte mbi të gjitha
subjektet ekonomike të një vendi. Risku sistematik ka efekte mbi të gjitha subjektet në
mënyrë sistematike pa përjashtime. Brenda kuadrit të një ekonomie risku sistematik
konsiderohet si risk ndaj të cilit nuk mund të mbrohesh, pra ai është risku që tani për tani nuk
mund të evitohet (Govori, 2010).
Risku sistematik apo risku i jashtëm përfshinë risqet:
•

Risku natyror

•

Risku politik e ligjorë

•

Risku ekonomik dhe

•

Risku familjarë.

Risku josistematik është risku që shkaktohet nga faktorë specifik të dallueshëm, që veprojnë
dhe japin efekte vetëm mbi firmën. Risku josistematik ka efekte të veçanta vetëm për një
ndërmarrje. Këto janë efektet që mund të parashikohen e ndaj të cilave mund të merren masa
preventive, reduktimi apo edhe mënjanimi (Govori, 2010).
Risku josistematik apo risku I brendshëm përfshinë rreziqet:
•

Risku investivë

•

Risku operativ

•

Risku i likuiditetit

•

Risku i fondeve të marra hua dhe

•

Risku i kursit këmbimor.

Ekzistojnë katër mënyra se si t’i përgjigjemi rrezikut: shmangia, pakësimi, transferi, dhe
pranimi i tij. Shmangia e rrezikut e eleminon rrezikun perms shmangies ose heqjes dorë nga
aktivitetet, të cilat janë me rrezik.
Pakësimi i rrezikut e minimizon rrezikun, duke përdorur metoda të ndryshme, për më tepër
për të pakësuar gjasat e ndodhive të dëmshme. Disa rreziqeve nuk mund t’ju shmangemi, por
ato mund të reduktohen me veprime të kujdesshme të parandalimit, siç ndodh me përdorimin
e masave mbrojtëse dhe masave të sigurisë, kur të përdorim materiale të rrezikshme.Transferi
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i rrezikut i kalon pasojat e rrezikut në një individ, apo organizatë tjetër, të cilët janë jashtë
biznesit tuaj. Sigurimet janë forma më e mirë e transferit të rrezikut, kur një kompani tjetër
do të paguajë në rast të dëmit.Pranimi i rrezikut përfshin pranimin e rrezikut dhe të pasojave,
në rast të ndodhive jo të mira. Teoretikisht, pranimi i rrezikut është zgjedhje e planifikuar
dhe e menduar. Në përgjithësi, pranimi i rrezikut është i menduar atëherë kur, për më tepër,
rreziku i humbjes së mundshme, financiarisht nuk është edhe aq e rëndësishme për biznesin,
se kur kostoja e sigurimit nga dëmi është shumë e kushtueshme.
Megjithatë, në praktikë secili rrezik i marrur, e i cili nuk është i njohur dhe i menaxhuar, do
të thotë se ju duhet ta bartni barrën kryesore në rast të çfarëdo humbjeje të mundshme.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Kosova ka një sipërfaqe prej afro 1.1 milion ha ,nga e cila 53 % është sipërfaqe e punueshme
bujqësore, 41% sipërfaqe pyjore dhe 6 % sipërfaqe të tjera. Prej sipërfaqes së përgjithshme
bujqësore 88 % e tokës bujqësore është në pronësi private dhe 12 % është në pronësi të
ndërmarrjeve shoqërore. Sipas të dhënave, Kosova ka 577.000 ha tokë bujqësore.
Prodhimtaria bimore në Kosovë është e dominuar nga prodhimtaria e drithërave që përfshinë
33.5% të sipërfaqeve bujqësore. Sipërfaqet e tokës bujqësore të pronësisë shoqërore nuk
punohen për shkak të statusit të padefinuar të pronës shoqërore dhe janë të përfshira në toka
të pa kultivuara.
Mund të themi se Kosova është e varfër me tokë bujqësore.përafërsisht 87% te tokës
bujqësore, përfshirë këtu 90% deri 95% të tokës së kultivuar, 30% te kullosave dhe 38% të
tokës pyjore është nën pronën private. Në mungesë te aktiviteteve alternative te rëndësishme
ekonomike bujqësia është sektor i rëndësishëm i sigurimit te ushqimit te popullatës së
Kosovës (Raporti i zhvillimit hapsinor për sektorin e bujqësisë, 2004).
Aktualisht, dy nga sfidat kryesore që sektori i bujqësisë po përballet është krijimi i një sistemi
mbështetës të prodhimit të favorshëm edhe për ambientin si dhe shtimi e produktivitetit duke
përmirsuar njëkohësisht menaxhimin e resurseve natyrore bazë. Prodhimi lëndës së parë
bujqësore si dhe ushqimit planifikohet, financohet, prodhohet, përpunohet, paketohet,
tregtohet, dhe konsumohet rreth e qark botës.
Fermerët vazhdmisht duhet të bëjnë zgjedhje se çka të prodhojnë, si të prodhojnë dhe kur të
prodhojnë. Vendimet që fermerët marrin varen shumë nga faktorët natyrorë, kulturorë dhe
ekonomikë. Përveç faktorëve të sipërcekur, vendimi i fermerëve në përcaktimin e sistemit të
prodhimit varet edhe nga kushtet politiko/ekonomike, karakteristikat e ekonomive familjare
si dhe niveli i resurseve natyrore. Kapaciteti i shtrirjes së shërbimeve si dhe qasja në
teknologjitë e reja përmes hulumtimeve janë gjithashtu faktorë që influencojnë vendimet e
fermerëve në modelimin e fermës. Duke ditur që këta faktorë nuk janë gjithmonë stabil dhe
në mënyrë të vazhdueshme ndryshojnë me kalimin e kohës, sistemi, organizimi dhe metodat
e prodhimit bujqësorë do të demonstrojnë gjithashtu ndryshime të vazhdueshme.Pasuria më
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e rëndësishme e një shtetit janë uji dhe toka. Për ngritje të vazhdueshme bujqësore, duhet të
bëhet formimi i burimeve ujore dhe me rëndësi është që ujitja bujqësore duhet gjithnjë të
realizohet. Por në Kosovë, për ujitje bujqësore ende nuk ka burim të ujit të mjaftueshë.
Njëherazi në disa rajone përdoret uji i pishëm për ujitjen bujqësore. Për këtë arsyje, si primare
duhet që përdorimin e ujit te pijshëm ta zbresim në minimum dhe për ujitjen bujqësore të
ndërtohen sisteme ujitëse. Sistemi i ri i ujitjes është edhe ujitja me spërkatje. Përparësia e
ujitjes me spërkatje është që me intervale të shpeshta, ujit vetëm rrënjen e bimës. Me
spërkatjen e rrenjes së bimës pa e spërkatur të gjithë pjesën, miret efikasiteti i nivelit të lartë.
Sektori i agrobiznesit në Kosovë tradicionalisht ka qenë i dominuar nga ndërmarrjet
shoqërore, të cilat merrnin një pjesë të konsiderueshme të materialit të papërpunuar prej
mijëra bujqve privatë. Në këtë fushë, kompanitë e dikurshme shoqërore nuk janë më aktive.
Kompani të reja private kanë filluar të operojnë në vitet e fundit dhe prodhimi i tyre është
duke treguar rritje të konsiderueshme dhe të vazhdueshme.Megjithatë, shumica e
përpunuesve vendorë janë relativisht ende të vogël dhe janë në gjendje të sigurojnë vetëm
një pjesë të vogël të kërkesës për produktet e përpunuara ushqimore. Si pasojë, pjesa më e
madhe e kërkesës vendore plotësohet nga importet, duke i dhënë mundësi thelbësore
investimeve qe importi të zëvendësohet.
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4. METODOLOGJIA

Në këtë temë janë përfshirë artikuj të ndryshëm, libra nga autorë të shumtë, sllajde të
ndryshme si dhe kërkim në internet. Në internet tashmë po gjen çdo gjë që të nevoitet
gjithashtu edhe libra online.
Sa i përket punës në një ndërmarrje kam parë se si shkon procesi i prodhimit në ndërmarrjen
Pestova, e cila është nje ndër ndërmarrjet prodhuese më të mëdha në Kosovë. Kjo ndërmarrje
merret me mbjelljen e patates, përpunimin dhe deri te produkti final, i gjithë procesi dhe
aktivitetet biznesore të kësaj ndërmarrje janë të shpjeguara tek kapitulli 5, pra tek Rezultatet.

Tek Deklarimi i problemit hulumtimet janë bërë nëpër portale, web faqe, shkrime të
ndryshme sa i përket statistikave të ndryshme të lidhura me këtë temë, të cilat janë rezultat I
studimeve të njerëzve kompetent.
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5. REZULTATET
Si shembull të një ndërmarrjeje prodhuese në Kosovë ku nga mbjellja e patatës, perpunini
dhe deri te produkti final për shitje kam marrë kompanine PESTOVA.
Pestova është kompani vertikalisht e integruar, e cila fillon nga prodhimi i farës së patatës,
kultivimit të patates për konsum dhe përpunim, si shitje dhe distribuimin e patates dhe
produkteve të saj.Aktivitetet biznesore të Pestovës janë:
•

Importi, prodhimi dhe shitja e fares së patates

•

Shitja e mekanizmit, inputeve bujqësore

•

Prodhimi dhe shitja e patates së freskët

•

Përpunimi i patatës në Chips dhe produkteve tjera Flips dhe Snacks.

-Procesi I Prodhimit vijon kështu:
Kur patatet arrijnë në uzinë, ato shqyrtohen dhe shijohen për cilësi. Një gjysmë duzine apo
më shumë kova mbushen rastësisht. Disa shpohen me vrima në bërthamat e tyre në mënyrë
që ato të gjurmohen përmes procesit të gatimit. Patatet shqyrtohen për skajet e gjelbra dhe
dhe defekte tjera. Grumbulli i patates defektive peshohet,nëse pesha e tejkalon kompensimin
paraprak të kesaj kompanie, i gjithë kamioni refuzohet. Patatet lëvizin përgjatë një rrip
transportieri në fazat e ndryshme të prodhimit. Rripat e transportuesit mundësohen nga
vibracione të lehta për të mbajtur thyerjen në minimum.Patatet ngarkohen në një transportues
vertikal të helikës që lejon që gurët të bien në pjesën e poshtme dhe i shton patatet deri në një
rrip transportieri në makinën automatike të qërimit. Pasi janë qëruar, patatet lahen me ujë të
ftohtë.
Patatet kalojnë nëpër një makin rrotullues që i shkurton ato në feta të hollë të letrës.
Fetat bien në një larje të dytë me ujë të ftohtë që heq niseshtën e lëshuar kur patatet janë
prerë.
Nëse patatet duhet të trajtohen kimikisht për të rritur ngjyrën e tyre, bëhet në këtë fazë. Fetat
e patates zhyten në një solucion që është rregulluar për pH, ngurtesinë dhe përmbajtjen e
mineraleve.Fletët

kalojnë

në

trotuare

të

mbushura

me

vaj.

Temperatura e vajit mbahen në 176.6-190.5 °C. Pas fërgimit feta kriposet.
Patate arrijnë çdo ditë në fabrikë. Pasi kontrollohen për cilësinë, ato ruhen në një temperaturë
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konstante, derisa ato të përpunohen. Ndërsa patatet e prera lëvizin përgjatë rripit të
transportuesit rrjetë, vaji i tepërt është i drenazhuar dhe patatet fillojnë të ftohen. Ata pastaj
lëvizin nën një ndarës optik që zgjedh ndonjë fetë të djegur dhe i heq ato me fryrje ajri.Patatet
transportohen në një makinë paketimi me një shkallë. Pasi të matet pesha e paracaktuar, një
detektor metali kontrollon përsëri çipat për ndonjë lëndë të huaj, të tilla si copa metalike që
mund të kishin ardhur me patate ose që ishin marrë në procesin e mëparshme. Një kod
qendror përpunimi (CPU) i tregon makinës se sa patate duhet të lirohen në qese. Ndërsa
forma e qeseve (ngrohjes vulos pjesën e sipërme të qeses së mbushur dhe vulos fundin e
çantës së ardhshme në të njëjtën kohë) portat hapen dhe lejojnë që sasia e duhur e patateve të
bien në qese.Procesi i mbushjes duhet të arrihet pa lënë një thithje të ajrit në qese, ndërkohë
që parandalon thyerjen e patateve,dhe kjo arrihet me përdorimin e azotit pë të mbushur
hapsirën në qese.Qeset e vulosura transportohen në një grumbullues dhe mbushen me dorë
në kuti kartoni. Punëtorët peshojnë secilin, bëjnë çdo rregullim të nevojshëm.
Mostrat e shijes bëhen nga çdo grumbull në të gjithë procesin e prodhimit, një herë në orë.
Kontrollojnë patatet për kripë, erëza, lagështi, ngjyrë dhe shije të përgjithshme. Ngjyra
krahasohet

me

grafikët

që

tregojnë

ngjyra

të

pranueshme..

Kjo kompani beson që prodhimi i cilësisë së lartë fillon nga arat, prandaj janë të dedikuar që
t'mirëmbajnë standarde të larta të kualitetit dhe qëndrueshmërisë, prandaj patatja prodhohet
në pronësi të kompanisë.Përpunimi i patates bëhet me paisjet më bashkëhore dhe në
mbikqyrje të ekspertëve të trajnuar në shtetet e Bashkimit Evropian. Përzgjedhja e
fermerëve/koperant bëhet për çdo vit duke u bazuar në kriteret e përcaktuara sipas standardit
GLOBAL GAP. Fermerëve të përzgjedhur, kompania ju ofron farë cilësore, varietete të
ndryshme të patates, këshilla për aplikimin e praktikave të reja bujqësore, përdorimin e
plehrave, preparate për mbrojtjen e bimëve, këshilla për mënyrën dhe kohen e ujitjes, si dhe
kontroll dhe monitorim gjatë gjithë vegjetacionit me qëllim që të sigurohet patate e kualitetit
të lartë .
Vetëm patatet e përzgjedhura dhe të certifikuara me standardin GLOBAL GAP dërgohen
në përpunim ose paketim për konsum të freskët. I tërë procesi i prodhimit kontrollohet
rregullisht përmes analizave për kontrollim të cilësisë, të cilat kryhen në laboratorin tonë dhe
në laboratore ndërkombëtare.
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Kjo komapni përkushtohet shumë në aplikimin e praktikave më të mira për prodhimin e
ushqimit, sipas standardeve GLOBALGAP, HACCP dhe ISO 9001:2008. Standarde këto të
cilat garantojnë që patatet e prodhuara janë të sigurta dhe të kultivuara në mënyrë të
qëndrueshme, identifikojnë rreziqet specifike dhe rregullon masat për kontrollimin e tyre për
të siguruar cilësinë dhe sigurinë e ushqimit, përcaktojnë procedurat për një sistem të
menaxhimit cilësor të kompanisë.
I gjithë ky sukses dhe kualitet i produkteve të prodhuara në këtë kompani arrihet përmes një
mënaxhimit të mirë të qdo sektori të caktuar, si dhe teknologjisë së fundit. Do të thotë që
nëpërmjet zbatimit efektiv te sistemit, duke përfshirë proceset për përmirsimin e
vazhdueshëm, synon rritjen e kënaqësisë së konsumatorit.
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6. DISKUTIME DHE PERFUNDIME

Në Kosove fermeret apo bizneset e vogla familjare nuk kanë teknologjinë e duhur për ta rritur
aktivitetin biznesor, kjo për shkak se është shumë I shtrenjtë ndërsa forca punëtore është e
lirë.Prandaj si një fushë që Kosova duhet të investojë në të jam interesuar ta shtjelloj.

Kjo temë ka të shtjelluar të gjitha veprimtaritë/proceset duke filluar prej termit biznes,
marrjes së lëndës së parë apo kultivimin e saj, kalimin nëpër faza të ndryshme deri në produkt
konsumues. Gjithashtu rëndësisë së procesit të prodhimit në të cilin kam shtjelluar edhe se si
arritja e objektivave pët të kënaqur konsumatorët është e lidhur me çmim, cilësi, asistencë
teknike, etj.Për sa i përket funksioneve kryesore si ajo i operacioneve, marketingut,
kontabilitetit, burimeve njerëzore, i zhvillimit të mallrave dhe shërbimeve, etj si pjesë kyqe
në një ndërrmarrje janë të shtjelluar po ashtu në temë.
Edhe kur nevoitet projektimi apo riprojektimi I procesit i kam cekur hapat që duhet marrë
nga një ndërmarrje, si p.sh:
-Ofrimi I produktit/shërbimit të ri,
-Performanca aktuale është e pakënaqshme, etj.
Se si duhet të menaxhohen aktivitetet, si të arrijme performancën e plotë e të dëshiruar.
Fleksibiliteti dhe objektivi I kostos janë shqyrtuar.
Menaxhimi I prodhimit si projektimi dhe matja e punës, menaxhimi i cilësisë pa të cilën nuk
duhet ta leshojmë produktin në treg, kontrollin total te cilësisë, menaxhimi i rezervave, si dhe
menaxhimin e rrezikut I gjeni të përmendura më lartë.
Menaxhimi i rezervave në shërbim të rritjes së fleksibilitetit të operacioneve. Për t’u arritur
kjo duhet pasur parasysh disa elemente: efiçenca ekonomike, përgjigjje e shpejtë për
klientin,reduktimin e rrezikut dhe rritjen e sigurisë,mbrojtjen ndaj ngjarjeve jo të zakonshme.
Llojet e rezervave si: rezerva e sigurisë, periodike, e parashikuar, në tranzit,të gjitha këto janë
të shqyrtuara në mënyrë të duhur
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Menaxhimi i rrezikut i cili përfshinë risqe të ndryshme të cekura më lartë,por riskut mundemi
t’u përgjigjemi me anë të shmangies, pakësimit, transferit dhe pranimit i tij, cili është akt i
menduar dhe i përpunuar,ai pranohet vullnetarisht si dhe merret përgjegjësi për të.
Tek projektimi i procesit të prodhimit kam paraqitur edhe skemën e procesit të krijimit të
produkteve/shërbimeve.Kam shtjelluar edhe teknologjinë e cila është më se e nevojshme për
prodhimin e produkteve/shërbimeve të ndryshme për ndërmarrjet e ndryshme.
Gjithashtu tek rezultatet kam paraqitur gjithë procesin e shëndrrimit të patates në produkt
final,si dhe gjithë aktivitetin e ndërmarrjes sa i përket prodhimtarisë,standardeve etj.
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